University for Business and Technology in Kosovo

UBT Knowledge Center
Theses and Dissertations

Student Work

Summer 6-2016

INSITUCION PËR AUTIZËM
Bardha Brestovci
University for Business and Technology - UBT

Follow this and additional works at: https://knowledgecenter.ubt-uni.net/etd
Part of the Architecture Commons

Recommended Citation
Brestovci, Bardha, "INSITUCION PËR AUTIZËM" (2016). Theses and Dissertations. 508.
https://knowledgecenter.ubt-uni.net/etd/508

This Thesis is brought to you for free and open access by the Student Work at UBT Knowledge Center. It has been
accepted for inclusion in Theses and Dissertations by an authorized administrator of UBT Knowledge Center. For
more information, please contact knowledge.center@ubt-uni.net.

Bartës Privat i Arsimit të Lartë
KOLEGJI UBT
Programi për Arkitekturë

INSITUCION PËR AUTIZËM
Shkalla Bachelor

Bardha Brestovci

Qershor/2016
Prishtinë

Bartës Privat i Arsimit të Lartë
KOLEGJI UBT
Programi për Arkitekturë

Punim Diplome
Viti akademik 2012-2015

Bardha Brestovci
INSITUCION PËR AUTIZËM
Mentori: can.Phd. Banush Shyqeriu

Qershor/2016

Ky punim është përpiluar dhe dorëzuar në përmbushjen e
kërkesave të pjesshme për Shkallën Bachelor

ABSTRAKT

Teza e diplomës të cilën unë paraprakisht e kam shtjelluar gjatë kapitujve
fillestarë dhe e kam finalizuar atë në projektin ideor, ka të bëjë me Fëmijët
Autik.
Duke qenë se ky punim është voluminoz, kam pasur hapësirën e duhur që në
Hyrje të paraqes informata të përgjithshme për lexuesit lidhur me Autizmin në
përgjithësi, duke filluar nga ajo se Çka është Autizmi, më pas me llojet e tij,
simptomat dhe në fund trajtimi.
Kapitujt tjerë vijojnë me Shqyrtimin e literaturës i cili përfshinë artikujt, librat
dhe botime të ndryshme të cilat kanë qenë bazë për punën e mëtutjeshme në
krijimin e objektit. Kështu, në këtë kapitull, lexuesit mund të kuptojnë më
shumë rëndësinë e sferave të ndryshme që duhet marrë parasysh kur dëshirojmë
të krijojmë një plan të tillë, sepse të gjitha karakteristikat e fëmijëve autik (në
veqanti ngjyrat dhe ndriçimi) duhet gërshetuar me objektin për aryse se ato
ndikojnë jashtëzakonisht shumë si në performancën e tyre ashtu edhe në
aspektin emocional. Këtu janë paraqitur gjithashtu edhe dy shembuj të
shkollave speciale për Autizëm asaj New Struan dhe Whitton.
Në kapitujt tjerë paraqitet Koncepti i projektit ideor, arsyeja se pse kam zgjedhur
pikërisht këtë temë për ta trajtuar dhe në fund plani më i detajuar i objektit.
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1. HYRJE

Kur projektojmë fushat për fëmijët në spektrin e autizmit, është e rëndësishme
që të kemi njohuri dhe të kuptojmë se si ata e përjetojnë mjedisin, njerëzit dhe
objektet brenda saj. Bogdashina (2003) dhe Hinder (2004) përshkruajnë shumë
mirë dallimet e mundshme në perceptimin ndijor, përpunimin dhe përgjigjet.
Është gjithashtu e rëndësishme të dijmë se jo të gjithë fëmijët janë të prekur në
mënyrë të njëjtë, ose në të njëjtën masë. Përderisa shumë fëmijë janë të aftë për
të mësuar në mjedise të zakonshme, disa të tjerë kërkojnë një mjedis më të
veçantë. (DfEE, 2005).
Ky kapitull fillon me informata të përgjithshme rreth autizmit, informata bazë
të cilat na ndihmojnë të kuptojmë se si duhet krijuar ambienti i përshtatshëm që
të mundësoj një trajtim adekuat ndaj tyre.
1.1 Çka është Autizmi?

Autizmi është një term që i referohet një koleksioni të çrregullimeve të
zhvillimit që prekin trurin. Ky çrregullim i trurit ndikon në aftësinë e një personi
për të komunikuar, formuar marrëdhënie me të tjerët, dhe për t'iu përgjigjur në
mënyrë të përshtatshme botës së jashtme. Njerëzit me autizëm kanë një
tendencë që të ketë sjellje të përsëritura ose interesa dhe modele të ngurta të të
menduarit. Ashpërsia e autizmit ndryshon në masë të madhe.
Një i mitur me autizëm mund të shmang kontaktin me sy, duket si i shurdhër,
dhe papritmas të ndal zhvillimin e gjuhës dhe aftësitë sociale. Është raportuar
ky tip i regresionit neurologjike te rreth 20 për qind të fëmijëve me autizëm
(Campion Quinn, 2006). Autizmi paraqitet para moshës 3 vjeçare dhe zgjat tërë
jetën.

1

Në format e lehta dhe të rënda të këtyre çrregullimeve mund të vërehen disa apo
të gjitha karakteristikat e mëposhte:


Problemet në komunikim: të kuptuarit dhe përdorimi i gjuhës;



Vështirësitë në raport me njerëz, me sende dhe ngjarje;



Loja e pazakonshme me lodra dhe sendet e tjera, si dhe përsëritja e tyre;



Vështirësitë në lidhje me ndryshimet, të cilat formohen në rutinën ditore
dhe me rrethinën e njohur;



Lëvizjet e trupit ose sjelljet, të cilat përsëriten vazhdimisht;



Fëmija sillet sikur i/e shurdhër;



Fëmija i ik shikimit drejt në sy;



Aktiviteti i tepruar fizik (hiperaktiviteti);



Fëmija nuk frikësohet nga rrezikut real;



Fëmija e ka rezistencën e fortë për të mësuar;



Fëmija i rrotullon sendet dhe trishtohen nëse ato ndalojnë;



Fëmija qeshet pa ndonjë arsye;



Përdorë gjeste nëse deshiron diçka;



Fëmija është i tërhequr.

Fëmijët me autizëm ose me çrregullime zhvillimore dallohen mes vete për nga
aftësia, intelegjenca dhe sjellja. Disa prej tyre flasin, të tjerët e kanë repertuarin
e kufizuar të komunikimit, i cili përbëhet prej përsëritjes së frazave të caktuara
ose bisedave. Niveli intelektual i fëmijëve akutik është i ndryshëm dhe sillet
prej dëmtimit të mesëm deri te ai i rëndë. Por me siguri, mund të thuhet që
shumica janë me dëmtime intelektuale.
Planet individuale për fëmijë me autizëm ose me çrregullime zhvillimore
fokusohen në përmirësimin e komunikimit, shkathtësive sociale, intelektuale,
kontrollit të sjelljes që i përkasin jetës së përditshme. Fëmijët me autizëm më
mirë mësojnë dhe më pak janë të hutuar kur jepen informacione vizuele dhe
verbale. Aftësitë e veçanta të fëmijëve autik mund të shprehen me muzikë, art,
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në matematikë, aftësisë së të mbajturit në mend të dhëna të ndryshme. (F. Aliu,
V.Bajrami, M.Cërrmjani, L.Kadriu, M.Kuitunen, M.Leksinen, T.Pesamaa,
N.Zabeli, A.Zogu 2003)
1.2 Llojet e Autizmit
Në çrregullimet e spektrit të autizmit hyjnë:
1.1 Autizmi
2.1 Sindroma Asperger
3.1 Sindroma Rett
4.1 Crregullimi desintegrativ i fëmijës

Figura 1 Llojet e Autizmit Burimi: http://www.webmd.com/brain/autism/autism-spectrum-disorders

1.3 Simptomat

Një ndër pytjet më të shpeshta që diskutohet është ajo “Kur fillon Autizmi”. Kjo
është një histori e gjatë dhe e komplikuar, ende i paqartë për ne. Autizmi ka
origjinën e saj edhe para lindjes. Në një moment, një gabim i vogël ndodh. Faji
është diku në programin gjenetik që rezulton në një qenie njerëzore, me sistemin
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e saj jashtëzakonisht kompleks nervor. Në lindje fëmija duket i shëndetshëm
dhe nuk vëreht asnjë qrregullim dhe është i njejtë sikursë fëmijët tjerë. Është me
rëndesi që prindërit të tregojnë mënjëherë të veçantat që i vërejne tek femija me
qëllim të informimit sa më të hollësishem dhe diagzonistifikim e saktë nga ana
e mjekut. (U. Frith 2008)
Si një nga simptomet e para të autismit është shmangija e kontaktit me sy, ku
fëmija i largohet cdo llojë kontakti me sy, si me femijët e tjerë po ashtu edhe
me prindërit, shpeshherë kjo shpjegohet në mënyrë të gabuar se "femija ka
turp", ku fëmija në vend qe ti përgjigjet kontaktit me sy shikon anash apo në
shumicën e rasteve lartë mbi kokën e personit kontaktues.
Staginimi në të folur apo edhe mos fillimi i të folurit është një prej shenjave të
para te Autizmit, mirë po duhet të kemi kujdes gjatë vlersimit të të folurit si një
prej simptomeve të Autizmit është se kjo duhet të hyjë vetëm në kontekst të
Autizmit kur sjelljet e përgjithshme janë të crregulluara, sepse është normale që
fëmijët të kenë fillime të ndryshme në të folur. Ndodh që fëmija edhe mbasi ka
filluar të flasë ka filluar ti "harrojë" fjalët sa që të mbërrijë deri në atë gjendje
që nuk mundet të flasë fare.
Me kalimin e kohës vërehen ndryshime të mëdha në sjelljet e fëmijës duke
filluar se fëmija është shumë i tendosur, qanë "pa arsye", për dallim nga fëmijët
e tjere ai nuk është në gjendje të luajë me lodra apo posacërisht të luaje me
femijet e moshes se vejtervete, ku gjithnjë e kërkon pranine e prindit me qellim
që ti realizojë dëshirat e veta.
Po ashtu fëmija nuk është në gjendje (në befasi të prindërve) të kryej veprime
të pavarura si p.sh. topin hedhur nuk është në gjendje ta kthejë prapë, ose të
vendosë një figurë në vendin e duhur në tabelen përkatëse.
Mirëpo keqësimet nuk mbarojnë me kaq, fëmija ka probleme të mëdha të
gjumit, që do të thotë nuk flenë herët në mbrëmje por shumë vonë dhe me shumë
vështërsi ku prindërit vihen në sprova të mëdha fizike dhe psiqike, po ashtu
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femija nuk fle tërë natën pa u zgjuar por me ndërprerje ku edhe çdo herë duhen
perpjekje maximale të prindërve për ta vënë në gjumë përsëri.
Tek disa fëmije paraqiten simptomet e autoagresionit (vetëlëndimit) ku me
kalimin e kohës këto fillojnë në mënyrë dramatike të keqësohen edhe për shkak
se duke u rritur fëmija forca është më e madhe dhe pasojat e vëtë lëndimit janë
më të mëdha.
Në disa raste paraqiten edhe te ashtuqujtëra stereotipe ku fëmija bën levizje të
dores në mënyrë rrethore apo lëvizjen e përhershme të gishtërinjëve në mënyrë
të tendosur, kjo paraqet sidomos probleme gjatë koncentrimit dhe në kryerjen e
veprimeve te zakonshme.

1.4 Trajtimi

Autizmi mendohet nganjëherë si një sëmundje e pashërueshme, megjithëse ky
mendim është i diskutueshëm. Ka shumë terapi autiste me synime të ndryshme,
p.sh. të përmirësimit të shëndetit dhe mirëqenies, problemeve emocionale,
shqisore, vështirësive me mësimin dhe komunikimin etj. Sa i përket trajtimit të
Autizmit, ka shumë terapi që aplikohen duke u nisur prej metodave edukative
dhe duke përfunduar me medikamente.
Se cila formë do të përdoret, varet së pari prej qëllimit që e parashtrojmë se në
cilën simptomë duam të ndikojmë si p.sh tek problemet me të folur duhet ti
bëhen terapitë tek logopedi, tek problemi me ndjenjën e vetë trupit dhe ambientit
terapit i bënë ergoterapisti, tek problemi me autoagresione, problemet me gjumë
shumë efikase jane treguar medikamentet që e zbusin gjendjen por jo edhe ta
sherojnë për gjithnjë. Në vendet perendimore bëhen përpjekje që masat
edukative dhe trajtimi të bëhet në shkolla të veçanta për fëmijë autista, ndërsa
trajtimi me medikamente bëhet prej psikiatrave me shumë përvojë me qëllim të
dozimit me kujdes dhe menjanimin e pasojeve të mundshme.
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Sa i përket masave edukative janë disa lloje të trajtimit prej të cilave më efikase
është treguar metoda e "mbështetjes". Metoda e mbështetjes kryhet kur
pedagogu apo edhe prindi vihen prapa fëmijes duke i mbështetur duart e fëmijes
në fillim më me shumë forcë e që me kalimin e kohës dhe suksesin duke
zvogluar forcen e mbështetjes në mënyrë që femiu të bëjë veprime të pavarura.
Duke pasur parasysh gjendjen e vështirë të fëmiut, lypet një punë me afatë të
gjatë dhe me durim, së paku 5 vjecare që të shihen rezultatet e para ku fëmija
është në gjendje të kryeje disa veprime të vogla të pavarura.
Përderisa fëmija me autizëm ka nevojë të jetë në gjendje për të zgjatur gishtin e
tij tregues në mënyrë që të shtypn butonat ose të tregojë për një foto, lehtësuesit
sugjerojnë disa aktivitetet që duhet të kryhen për të përmirësuar aftësitë e tyre
motorike:
•

Të bëj vrima në topa balte;

•

Të shtyp një tullumbace me gisht jo duke u përpjekur për të plasur
atë;

•

Të përdor lodra të pajisura me butona ose kontrollet;

•

Të luaj "lojëra edukative" që kërkojnë më shumë vëmendje në
mënyrë që të ushtrohet presion për të bërë një zgjedhje;

•

Të bëj vrima në tokë për të mbjellë fara;

•

Pika për fotografi apo pjesë të fotografive;

•

Të ushtroj me puzzle, për të treguar cila pjësë shkon ku;

•

Të luaj tombol apo domino, duke vënë në copë e duhur;

•

Të luaj piano ose instrumente të tjera muzikore me vetëm një gisht;

•

Ttë nxjerrë forma në rërë të lagësht;

•

Të bëj vizatime dhe forma në letër të trashë;

•

të kryejë një sërë aktivitetesh të përditshme (për shembull, ti ndez
dhe fik dritat, të ndryshojë kanal, të vë një muzikë, etj). (Efrosini
Kalyva 2005)
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Në punën me fëmijë me autizëm është me rëndësi krijimi i rregullave të qarta të
cilave duhet pëmbajtur në mënyrë rigoroze me qëllim që duke përsëritur çdo
ditë fëmija do ta ketë më lehtë ta përvetsojë materialin mësimor. Kjo bëhet si
p.sh. para fillimit të mësimit fëmijes i tregohet nëpërmjet tabeles se çfare do të
mësohet sot dhe pastaj çdo përfundim i punes do të tregohet në tabele dhe puna
e ardhshme do të njoftohet fëmiu. Po ashtu edhe orari javor duhet të përpilohet
në mënyrë që të ju afrohet materiale të ndryshme mësimore si gjuha amtare,
matematika, dituri natyre, muzik, sport dhe forma të tjera të mësimi, të gjitha
këto duke pasur në konsideratë aftësinë e kufizuar të mësimit. (Efrosini Kalyva
2005)
1.5 Qasja edukative për të luajtur

Fëmijët me autizëm kanë vështirësi të mëdha për të mbajtur vëmendjen e tyre
në një aktivitet të përbashkët me të tjerët. Ata janë të hutuar shpesh nga stimuj
të brendshëm dhe të jashtëm, ose ata bëhen të ndryshuar nga ato që ne i
konsiderojmë detaje të parëndësishme. Ata shpesh kanë agjendë dhe ide të qartë
të asaj që duhet të jetë bashkëveprimi rreth tyre, por ata kurrë nuk arrijnë të
komunikojnë këto ide dhe qëllime me njëri-tjetrin. E gjithë kjo e bën të vështirë
për ta për të marrë pjesë në një bashkësi.
Fëmijët pa nevoja të veçanta mund të luajë kudo. Ata zgjedhin hapësirën fizike
së bashku, hapësinën i cila i përmbush kërkesat e tyrë për të zhvilluar lojën. Ata
rrallë kanë probleme me një fokus të përbashkët dhe për të ruajtur vrullin e lojës.
Për fëmijët me autizëm është e nevojshme për të ngritur, paraprakisht, një
mjedis komod i cili kufizohet me ambiente tjera. Këto kufizime mund të
ndihmojë për të minimizuar rrezikun e reagimeve të ndryshme që burojnë nga
stimuj të jashtëm.
Një tavolinë me karrige është një mënyrë e mirë dhe e natyrshme për të kufizuar
zonën në të cilën loja zhvillohet. Karriget shënojë një vend për çdo pjesëmarrës.
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Fëmijët mund të vëzhgojnë zonën dhe njëri-tjetrin dhe në këtë mënyrë ata janë
më të aftë për të mbajtur vëmendjen e tyre në një aktivitet të përbashkët. Tabela
e formon pikënisjen e ndërveprimit dhe është baza ku informacioni është dhënë
dhe të ruhet, në mënyrë që të gjithë e dinë vendin e tyre. (Lone Gammeltoft ,
Marianne Sollok Nordenhof 2007).
Një pjesë e rëndësishme e krijimit të një axhendë të përbashkët është se plani
për lojën duhet dhënë paraprakisht në mënyrë që fëmijët të dinë saktësisht se
çfarë ata do të bëjnë së bashku dhe për sa kohë ata do të jenë së bashku.
Mënyra më e thjeshtë është ndarja e lodrave në kuti të caktuara, si në fig më
poshtë:

Figura 2 Lojrat e përshatshme për fëmijët me Autizëm. Burimi: Autism and Play(J.B, J.K)

Lojëra Komplekse-Memory
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Figura 3 Materiali i nevojshëm për lojën MEMORY: Burimi Autism and Play (J.B, J.K)

Memory është një lojë shumë e popullarizuar në të cilën duhet të përputhen dy
fotografi identike. Shumica e fëmijëve me autizëm janë të mirë në këtë dhe e
shohin atë motivuese. Loja parasheh që fëmijët në të njejtën kohë ti tërheqin dy
karta, dhe në qoftë se këto karta janë identike ata marrin një mashtrim. Loja ka
një fund të qartë, pra përfundon kur të gjitha kartat janë kthyer mbi dhe tabaka
është bosh. (Lone Gammeltoft , Marianne Sollok Nordenhof 2007).

9

2. SHQYRTIMI I LITERATURËS

Në këtë kapitull shikohet se sa vëmendje duhet ti kushtohet projektimit të një
shkolle për fëmijët me autizëm, duke filluar nga ngjyrat që duhen përdorur në
dizajn, ndriçimit, oborrit, këndit të lodrave dhe hapësirave tjera. Përveq
artikujve të ndryshëm se si duhet të dizajnohet shkolla për fëmijët me autizëm,
të paraqitur gjithashtu janë edhe dy raste të shkollave të suksesshme për fëmijët
autik, në fund paraqiten dy artikuj për gjendjen aktuale në Kosovë dhe nenin i
cili rregullon këtë fushë.
2.1 Projektimi i hapësirave mësimore për fëmijët në spektrin e
autizmit

Dokumenti kryesor në lidhje me udhëzimin ligjor të botuar është Building
Buletinin (BB) 77, “Projektimi i shkollave për personat me nevoja të veçanta
arsimore dhe aftësi të kufizuara”, (updated 2005), botuar nga Departamenti për
Arsim dhe Punësim.
Ky dokument përmban pikat e mëposhtme në lidhje me projektimin e
hapësirave arsimore për fëmijët me autizëm:
 Ndërtesa duhet të ketë një plan urbanistik të thjeshtë e cila reflekton
rendin, qetësinë, qartësinë dhe ka qasje të mirë rrugë.
 Nxënësit mund të tregojnë ndjeshmëri të ndryshme lidhur me hapësirat:
disa frikësohen nga hapësirat e mëdha dhe të hapura, këshu atyre duhet
ti ofrohen hapësira të vogla, ndërsa të tjerët nuk dëshirojnë hapësira të
mbyllura. Sigurimi i një përzierje të hapësirave të mëdha dhe atyre të
vogla është shumë e rëndësishme.
 Projektimi i mjediseve me stimuj-shqisorë të ulët , ul mbingarkesë
ndijore, stresin dhe ankthin.
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 Sigurimi i hapësirave të thjeshta dhe të këndshme, muret e zhveshur të
dekoruar në ngjyra të buta krijon një ambient më komfort për fëmijët.
 Klasat duhet të organizohen në mënyrë të atillë që mësuesit të përdorin
metoda të ndryshme të mësimdhënies, me hapësira për punë individuale
ose hapësirat e punës grupore.
 Përdorimi i ndriçimit të tërthortë dhe shmangia e zhurmës ose hutimeve
të tjera, (litarët, tuba të ekspozuar apo pikëpamjet dominuese nga
jashtë), duhet të merren parasysh.
 Materialet e fuqishme duhet të përdoren kur ka nxënës me aftësi të
kufizuara të një shkalle më të lartë si dhe masat e sigurisë për dyer,
dritare, qelqi, suva duhet të jenë të nevojshme.
 Ekziston nevoja për të balancuar sigurinë dhe pavarësinë dhe për të
gjetur kombinimin e duhur në mes të materialeve të forta, pajisjeve të
veçanta dhe të zakonshme nga njëra anë, dhe sendeve të përditshme nga
ana tjetër, për të shmangur një pamje institucionale, ndërsa në të njëjtën
kohë eleminohen rreziqet .
 Detaje të thjeshta dhe reduktim i ndryshimeve të planit duhet të mirren
parasysh, për arsye se femijët autik i rezistojnë ndryshimeve.
 Ndriçim i përshatshem dhe ngrohje, Akustikë të mirë, Mobilje të
përshtatshme,
 Orendi dhe ngjyra të ndryshme të cilat e stimulonjë të mësuarit dhe
krijojnë një atmosferë të qetë.

2.2 Projektimi për Autizëm- Ngjyrat
Përzgjedhja e ngjyrave është pjesë shumë e rëndësishme e dizajnimit. Ato
ndikojnë si në gjendjen emocionale të fëmijëve gjithashtu edhe në përqendrimin
në mësim. Gjatë dizajnimit:
•
•

Duhet marrë parasysh paletat e ngjyrave të preferuara të fëmijëve.
Nuk duhet përdorur ngjyra stimuluese
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•

Testoi ngjyrat në kushtet e ndriçimit artificial dhe atij natyral.

Figura 4 Parimet Themelore.

Burimi: GA Architects

Figura 5 Ngjyrat e preferuara të fëmijëve me Autizëm.

Burimi: GA Architects
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2.3 Projektimi për Autizëm- Ndriçimi

Çfarë dimë rreth dizajnimit të hapësirave për individët me autizëm? Këto
shqetësime lidhur me çështjet ndijore janë të ndara në disa këndvështrime. Disa
thonë se ne duhet të kufizojmë ndriçimin e diellit nga pamja e jashtme, duhet
krijuar hapësira të vogla me tavane të ulëta, të përdorim ngjyra të shuara, dhe të
zvoglojmë nivelet akustike. Të tjerë avokojnë për tavane me lartësi të larta,
vëllime të mëdha hapësinore, nivelet e larta të dritës natyrore dhe më shumë
pamje nga pjesa e jashtme. Ndërsa në anën tjetër disa të tjerë nuk pajtohen që
duhet plotësuar të gjitha çështjet ndijore. Ata argumentojnë që klasat, shkollat,
dhe shtëpitë për individët me autizëm duhet që të imitojnë të gjitha ngjyrat,
tingujt, ndriçimin dhe vëllimet hapësinore të mjediseve "neuro-tipike". Pra,
kush ka të drejtë?
E vërteta është që ne nuk e dimë. Me kaq pak hulumtime arkitektonike në këtë
fushë, arkitektët kanë tendencë të mbështeten në dëshmi anekdotike apo
studime me të meta të shumta metodike. Studimet me kontrollet e duhura dhe
studime që përfshijnë një mostër më të gjerë të individëve thjesht nuk
ekzistojnë. Prandaj, ky artikull do të kufizohet vetëm në çështjen e ndriçimit.
Ndriçimi: Ndryshe nga ithtarët e qasjes "neuro-tipike", shumica tjetër janë
kundër përdorimit të ndriçimit të drejtpërdrejtë fluoreshent. Disa studiues thonë
se individët me autizëm janë më të prekshëm ndriçimit artificial, i cili mund të
rezultojë tek ta me dhimbje koke, dhe me rritjen e sjelljeve të përsëritura. Në
veçanti, Jeremy-një djalë me autizëm në Newsweek-wets përshkruan se vetëm
brenda dhjetë minutave me të hyrë në një dyqan i cili përdor dritat fluoreshente,
ka përjetuar këto simptoma. Kështu konsensusi aktual kundër ndriçimit
fluoreshent të drejtpërdrejtë duket i garantuar, por arritja e një marrëveshjeje
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kundër ndriçimit fluoreshent, është një gjë, dhe zgjidhja se si duhet krijuar
struktura për dritën është një gjë tjetër. (Christopher N. Henry, 2011)
Shumica e shkollave të zakonshme dëshirojnë dritë natyrore. Studime të shumta
sugjerojnë fuqishëm se ndriçimi natyral ndihmon aftësitë njohëse dhe e
përmirëson shëndetin e përgjithshëm. Megjithatë, këto studime a mund të
zbatohen edhe për individët me autizëm? Kjo është pyetja që shumë arkitektë
janë duke debatuar. Për shembull, 3XN, James Vance & Associates Architects,
dhe Fletcher Thompson besojnë se nuk mund të ekstrapolohet. Të tjerët si, GA
Arkitektë, Simon Humphreys, Haverstock Associates, Penoyre & Prasad,
Abdullah Al-Mohaisen dhe Omer Hattabit, dhe Aitken Turnbull besojnë se ata
mund të ekstrapolohet.
Disa prova brenda dhe jashtë fushës së autizmit mbështesin pretendimet
Fletcher Thompson i cili ishte kundër ndriçimit artificial. I cili ndër të tjera
thekson se rrezet e diellit ndikojnë në performancën e mësimit apo qoftë për
fëmijët tjerë qoftë për ata me autizëm. Në lidhje me disa individëve me autizëm,
shkëlqimi verbues, intensiteti i ndriçimit, dhe kontrasti mund të jenë irrituese.
Profesor Olga Bogdashina thotë se, "shumë njerëz me autizëm konfirmojnë që
dritat e ndritshme i shqetësojnë ata dhe shpesh shkaktojnë strese”.
Më tej në çështjen kundër ndriçimit natyral, Fletcher Thompson vë në dukje,
"windows with exterior views may provide autistic students with undesirable
distractions." Pas kësaj logjike arkitektët e dy shkollave të autizmit, The
Langagerskölen në Arhus, Danimarkë, dhe Shkolla e River Street në Windsor ,
Connecticut, shtuan kujdes të madh në qetësimin e dritës dhe zvogëlimin ose
eliminimin e pamjes së jashtme në mjedisin mësimor. Për shembull, në
Langagerskölen, i projektuar nga 3XN në vitin 1998, në lidhje me ndriçimin
"Ndërtesat janë të pajisura me fenerë prej druri, duke funksionuar si skylights
dhe sidelights. Kjo zgjidhje ofron klasa të ndritshme, pa ndikuar tek fëmijët në
kapacitetin e ulët të përqendrimit”. (Christopher N. Henry, 2011)
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Figura 6 James Vance & Associates Architects’ 1989 design of the River Street School tried to “maximize
daylighting but avoid high contrast (sun/shadow) and distracting views.

Poashtu, shkolla e Netley Londrës, e projektuar nga Haverstock Associates, sjell
dritën me anë të qative prej xhami. Hapësira kryesore në Qendrën New Struan
për Autizmin në Alloa, Skoci, e projektuar nga Aitken Turnbull, përbëhet nga
një atrium qelqi që përmbyt hapësirën në rrezet e diellit të shkëlqyer.
(Christopher N. Henry, 2011)

Figura 7 London’s Netley School, designed by Haverstock Associates Burimi:
http://www.archdaily.com/177293/designing-for-autism-lighting

15

Figura 8 New Struan, Skoci

Burimi: http://www.archdaily.com/177293/designing-for-autism-lighting

Si përfundim, në projektimin e një objekti për fëmijët autik, duhet pasur
parasysh se ndriçimi dhe paraqitja e dhomës ndikojnë në perceptimin e
ngjyrave:
• Nuk duhet pasur dridhje në ndriçim fluoreshent ;
• Ndriçimi indirekt preferohet të jetë i fshehur ( si në foton më poshtë).
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Figura 9 Ndriçimi i duhur dhe ai jo i duhur. Burimi:GA Architects

2.4 Shkolla e NEW STRUAN

New Struan është një shkollë e pavarur e drejtuar nga Shoqëria Skoceze e
Autizmit. Ndërtesa gjithashtu funksionon në nivel kombëtar si një Qendër
Autizmit, duke përfshirë një shërbim këshillimor autizmi, një qendër për
arsimim dhe trajnim e autizmit, një shërbim në terren arsimor dhe një qendër
për hulumtim, diagnostikimin dhe vlerësimin. (Glenys Jones, 2009)
Dizajni i shkollws New Struan merr parasysh rekomandimet e Qeverisë
Skoceze dhe pastaj shkon një hap më tej për të adresuar komponentin e "vlerës
së shtuar" që janë thelbësore për një shërbim të specializuar për nxënësit me
çrregullime të spektrit të autizmit (ASD). Në fazat e hershme të planifikimit të
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ndërtimit të shkollës Struan, janë marrë parasysh vështirësitë që dalin nga ASD,
duke përfshirë:


Shtrembërimi ndijor (vizuale, dëgjimor, prekjen, nuhatjen)



Shtrembërim perceptual (të dritës, hijes, ngjyrave, lëvizjeve)



Vështirësitë e funksionve ekzekutive (organizimi personal dhe
planifikimi)



Vështirësitë e Koherencës qendrore (për rregullimimin e detajet / për të
bërë lidhjet)



Fleksibiliteti i mendimit dhe veprimit (që çon në vështirësi në krijimin
e tranzicionit)



Vështirësitë e ndërveprimit social

Plani i ndërtesës është upside-doën e formës 'T’, ku të gjitha aktivitetet dhe
hapërisat janë të përfshira në
seksionin horizontal te' T ', e cila
kalon nga lindja në perëndim. Kjo
përfshin pritjen, kafenen dhe
dhomat e trajnimit. Objekti shkon
nga veriu në jug dhe përmban një
hapësirë të vetme një katëshe që
mundëson qarkullimin në klasa

Figura 10 Atrium Circulation Burimi: Glenys Jones

nga të dyja anët dhe një qasje në zonat e jashtme të cilat janë të sigurta.
Klasat janë më të vogla se zakonisht dhe ofrojnë akomodim për maksimumi
gjashtë fëmijëve. Ato gjithashtu përfshijnë një hapësirë 'një-në-një ", hapësirë
individuale ose për grupe të vogla. Këto klasë janë të lidhura në mës vetë
nëpërmjet paneleve me xham. Në këtë mënyrë fëmija mund të marrë shkollim
individual pa u ndjerë i larguar nga struktura shoqërore e grupit.
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Figura 11 Classroom threshold space dhe Hapërsira për mësim individual, Burimi: Iain Scott

Seksioni i klasëve përfshinë një ndriçim shumë të mirë i cili vie nga dritaret e
mëdha të cilat përqojnë rrezet e diellit direkt në tavan. Dritaret dhe dyert janë të
errëta dhe operohen me dorë. Sistemi artificial i ndriçimit imiton ndriçimin
natyral duke hedhur pothuajse të njejtën dritë në tavan. (Glenys Jones, 2009)

Figura 12 Ndriçimi në klasë. Burimi: Aitken Turnbull

Karakteristika tjera të shkollës janë:
o Hapësira në të cilën është ndërtuar objekti është i përshtatshëm dhe
mundëson një pamje të qartë të të gjithë shkollës duke promovuar rendin
dhe lëvizjen e pavarur nga njëra zonë në tjetrën. Hapësira është e gjerë,
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duke bërë të mundur grupet e nxënësve të kalojnë të qetë njëri-tjetrin, pa
frikë nga përplasja ose konfuzioni.
o Ngjyra e tepive është përdorur për të mundësuar kalimin nga "rruga" në
klasë dhe nga një zonë në tjetrën.
o Skemat me ngjyra janë planifikuar për të nxitur një ndjenjë të qetë në të
gjithë ndërtesën, duke përdorur ngjyrat që konsiderohen të kenë një
ndikim pozitiv në disponimin e njerëzve me një ASD.
o Panele qelqi në çdo derë për të mundësuar nxënësve që të ketë një pamje
të klasës para se të hyjnë.
o Muret e lakuara që çojnë fëmijët natyrshëm nga një zonë në tjetrën dhe
për të zvogëluar numrin e kënde të mprehta, qoshet penguese dhe hyrje
të fshehura në të gjithë ndërtesën.
o Ngrohja nën dysheme ofron një temperaturë të përshtatshme të
ambientit pa nevojën e radiatorëve të shëmtuar. (Glenys Jones, 2009)

2.5 Shkolla Whitton

Whitton është një shkollë me strukturë speciale për fëmijët e moshës se mesme
në spektrin e autizmit. Njësia është e vendosur brenda ambientit të kampusit
ekzistues të një shkolle.
Whitton është një shkollë e madhe me shumë ndërtesave në bazën e saj. Përveq
hapësirës së ngushtë e cila ishte një sfidë jashtëakonisht e madhe për arkitektët,
krijimi i një qasje të veçantë ishte po ashtu sfidues. Ndërtesa kthen shpinën
shkollës ekzistuese dhe ka për qëllim krijimin e një mjedisi privat dhe diskret,
e cila ishte edhe dëshira nga ana e arkitektëve për të krijuar një hapësirë të
izoluar të gjelbër për fëmijët. Qasje e veçantë është dyfish e rëndësishme sa
qeveritarët e shkollës dëshironte ndërtesën për të shërbyer si një qendër të
komunitetit jashtë orëve të mësimit. (GA Architects, 2008)
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Figura 13 Shkolla Whitton
school#lightbox[auto_group1]/1/

Burimi: http://www.autism-architects.com/?portfolio=whitton-

Biblioteka ofron lidhjen midis hapësirës e qarkullimit kryesor oborrit, duke
rezultuar në një hierarki jashtëzakonisht të fortë hapësinore.
Të gjitha klasat janë dukshëm më të mëdha seç janë për fëmijët e zakonshëm,
me një mesatare 4-5m2 për deri në tetë fëmijë. Klasat janë të dizajnuara ashtu
që të jenë thjeshtë të qas’shme nga fëmijët.
Ndriçimi artificial kontrollohet dhe operohet nga stafi në mënyrë që të gjendet
kontrasti i cili kërkohet.
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Figura 14 Plani i shkollës Whitton
school#lightbox[auto_group1]/2

Burimi:http://www.autism-architects.com/?portfolio=whitton-

Objekti ka një skemë të mbytur nga ngjyrat e kaltërta dhe të gjelbërta të cilat
mbështin hierarkinë hapësinor dhe ofrojnë nje mjedis qetësues. Materialet e
ndërtesës dhe sipërfaqet janë të fuqishme. Muret janë me blloqe dhe suva, me
tepi me ngjyra të ndryshme. Të gjitha ngjyrat janë jo-toksike dhe me bazë uji.
(GA Architects, 2008)

2.6 Ku është shkolla shqiptare në arsimimin e fëmijëve me autizëm?Kosovë

Sot një ndër sfidat kryesore të fëmijëve me autizëm është arsimimi. Kur flasim
për arsimin në vendin tonë, mund të themi se shkolla shqiptare nuk e ka
përmbushur ende misionin e saj. Sfida e arsimit tonë të përgjithshëm publik ka
treguar, dhe po vazhdon të tregojë shumë mangësi në intergrimin e fëmijëve me
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nevoja të veçanta. Barra për arsimimin e fëmijëve me nevoja ndryshe, duhet të
shpërndahet edhe në sistemin e arsimit të përgjithshëm publik, dhe mos t´i
ngelet vetëm shkollave speciale. Historitë e vendeve të zhvilluara kanë treguar
se përfshirja e fëmijëve me autizëm në shkollat e zakonshme, janë integruar dhe
kanë arritur rezultate të krahasueshme me bashkëmoshatarët e tyre. Fëmijët me
çrregullime të spektrit të autizmit në bazë të zhvillimit të nivelit mendor,
përcaktohet dhe gjendja e tyre për t´u përfshirë në shkollat e zakonshme.
Studime të ndryshme kanë treguar se fëmijët me autizëm me nivel mesatar
intelegjence dhe me orë shtes mësimi, arrijnë të përvetësojnë lëndë njësoj si
bashkëmoshatarët e tyre. Kur diskutojmë për integrimin e fëmijëve me autizëm
në arsimin e përgjithshëm publik, kjo nuk do të thotë se sistemi ynë arsimor
aktual, është i gatshëm t´i pranojë. Sistemi arsimor i përgjithshëm publik
Shqiptar, duhet të reformohet në shumë dimensione. Përveç ndryshimeve në
kurrikula, ai duhet të plotësohet edhe nga personeli pedagogjik. Shkolla
shqiptare duhet të ofrojë shërbime multidisiplinare. Kjo do të thotë se, ajo duhet
të shtojë dhe psikolog, mjek, terapist të fushave të ndryshme apo mësues të
specializuar.
Që të rezultojë efektive përfshirja e fëmijëve me autizëm, duhet që shkollat të
shtojnë në organikën e tyre, asistentët personal të nxënësve me autizëm, shtimin
e orëve dhe lëndëve të veçanta, metodologji mësimdhënie specifike dhe
modifikimin e klasave. Faktor tjetër i rëndësishëm që duhen shtuar në shkollat
e zakonshme janë, zhvillimi i orëve sublementare, futja e planit individual
mësimor dhe modifikimi i informacionit mësimor etj. Shkollat speciale në
vendin tonë paraqesin mangësi në shumë aspekte. Numri i tyre është i
pamjafueshëm në raport me popullatën e këtyre fëmijëve, gjithashu dhe
ndërtesat janë të vjetra e të pa mobiluara në përshtatje të nevojave të fëmijëve
me nevoja ndryshe. Është e doemosdoshme që të shtohen mësues të specializuar
dhe të realizohen trajnime të vazhdueshme.
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Aktualisht në shumicën e shkollave shqiptare, fëmijët me nevoja të veçanta në
institucione, janë të izoluar. Ata kanë prirje për t’u harruar nga familjet,
komunitetet e autoritetet. Mjedisi i tyre arsimor është shumë i kufizuar,
programi mësimor është i reduktuar, puna e bërë nga stafi nuk është e
mjaftueshme për të zhvilluar aftësitë e fëmijëve dhe vëmendja e kushtuar
fëmijëve individualisht është shumë e kufizuar. Si rezultat, fëmijët nuk janë të
motivuar, ata stigmatizohen, dhe nuk zhvillohen në asgjë në potencialin e tyre
të plotë. E gjithë kjo është e lidhur ngushtë me mungesën e ndërgjegjësimit jo
vetëm për aftësitë e kufizuara, por edhe për zhvillimin e fëmijës. Duke vështruar
problematikën e shkollave speciale, është e nevojshme që ajo të bashkëpunojë
dhe ndërveprojë me shkollat e zakonshme. (S, Halili 2014)
2.7 Klasat e bashkëngjitura-Kosovë
Klasat e bashkangjitura janë hapur nga viti 2002 me qëllim të rritjes së
përfshirjes së fëmijëve me nevoja të veçanta në sistemin arsimor dhe
mbështetjes së nxënësve me nevoja të veçanta arsimore në arsimin e rregullt.
Ideja e hapjes se këtyre klasave ishte që të ofrohen mundësi më të mëdha për
arsimimin e fëmijëve me fëmijëve me nevoja të veçanta, duke hyrë në arsim të
rregullt përmes klasave të bashkangjitura dhe pastaj fëmijët gradualisht të
integrohen në klasa të rregullta në shkollat më të afërta. Për momentin klasat e
bashkangjitura janë klasë të mbyllura me nivel të ultë të bashkëpunimit me
klasat e rregullta. Numri i këtyre klasave është 73 me gjithsej 668 nxënës. Këto
klasa të bashkangjitura janë brenda shkollave të rregullta, por ato janë nën
administrim të MASHT-it (Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë), i
cili ka përgjegjësinë e përzgjedhjes së mësimdhënësve dhe sigurimin e buxhetit
për funksionimin e këtyre klasave ( përfshirë sigurimin e transportit, ushqimit
për nxënës dhe materialet mësimore). Klasat e bashkangjitura janë shumë
heterogjene për nga mosha, prandaj edhe nevojat e tyre për ofrim të arsimit
special janë të larmishme. (Publikim, MASHT, 2013)

24

3. MUNGESA E SHKOLLAVE SPECIALE PËR
FËMIJËT ME AUTIZËM

Arsyeja kryesore e cila më shyu të hulumtoj më shumë për këtë temë dhe të
krijoj një plan ideor, ka qenë krijimi i një objekti të veçantë i cili nuk haset tek
ne pothuajse fare. Fokusi im kryesor ishte arsimi, kështu duke shqyrtuar
objektet tek ne, shkollat dhe nevojat e fëmijëve të cilat nuk trajtohen fare, pika
më problematike dhe më pak e shtjelluar ishin krijimi i kushteve edukative për
fëmijët me autizëm.
Mungesa e shkollave speciale për këta fëmijë ishte fusha në të cilën jam
fokusuar për gjatë gjithë temës. Insitucionet tona realisht nuk ofrojnë trajtim
dhe kushte adekuate për këta fëmijë. Fëmijët me autizëm në të gjithë literaturën
përshkruhen si fëmijë me nevoja të veçanta. Kështu, vet fjala që kanë kërkesa
të veçanta nënkupton që ata nuk mund të vijojn shkollat normale në të cilat
fëmijët tjerë nuk kanë kërkesa specifike.
Disa nga pytjet të cilat kanë qenë dhe janë ende të diskutueshme lidhur me
fëmijët me autizëm janë: A marrin ata trajtimin e duhur në shkolla? A ka
programe të veçanta për ketë kategori? A janë mësuesit të aftë profesionalisht
për të kryer procesin e mësimdhënies për këta fëmijë? A ka qendra që ofrojnë
shërbime qoftë dhe ditore për këtë kategori? Pse nuk krijohet një shkollë e
veçant për ta? Ekzistojn disa qendra, organizata jo qeveritare dhe qeveritare që
ofrojnë programe për fëmijët autik, mirëpo ato nuk përmbushin as edhe 50% të
kërkesave, gjithashtu nuk janë të krijuara enkas për fëmijët me autizëm por për
të gjithë fëmijët me nevoja të veqanta.
Krijimi i planit ideor ka qenë me të vërtetë sfidues, duke u nisur nga fakti që tek
ne e sidomos në Gjilan, ku edhe e kam bërë planin, nuk ka objekte të tilla. Por
edhe me shqyrtimin e literaturës, duke i analizuar objektet e shteve të huaja për
autizëm, nuk ishin pothuajse të njejta me projektin të cilin unë desha të krijoj.

25

Ky institucion nuk ofron vetëm qasjen edukative, arsimore për fëmijë, po
përfshinë të gjitha aktivitetet të cilat janë të rëndësishme për ta. Në plan
përfshihen: Qendra e diagnostifikimit, e konsultimit me prindër, dhomat
individuale, dhomat grupore, hidroterapia, fitnesi, dhoma e ngrënies,
restauranti, bibloteka, këndi për kreativitet dhe hapësira të tjera të cilat janë të
paraqitura në kapitullin në vijim.
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4. METODOLOGJIA

Hartimi i punimit të diplomës është i bazuar dhe përfshinë informatat si primare
ashtu edhe sekondare. Në mbledhjen e informatave primare janë zhvilluar
intervista të ndryshme të cilat i kam ndarë në dy grupe:
Grupi i 1 përfshinë intervista të zhvilluara me qëllim të përfitimit dhe
zgjerimit të njohurive lidhur me Autizmin në përgjithësi, intervista këto të cilat
përfshijnë psikologë të kësaj fushe, prindërit të cilët kanë fëmijë autik, dhe me
mësues të ndryshëm nga të cilët kam marrë edhe sugjerimet e duhura në
projktimin e shkollës.
Në Grupin 2 përfshihen intervistat me zyrtarë të urbanizmit dhe me disa
arkitekt të cilët nga përvojat e tyre disa vjeçare, kan ndihmuar në udhëzime me
specifike për projektimin.
Në pjesën tjetër të informatave, atyre sekondare, jam bazuar kryesisht në libra
dhe artikuj nga autorë të ndryshëm të cilët kan botuar për autizmin dhe
dizajnimin e shkollës për këta fëmijë.
Të gjitha këto informata të gërshetuara me idetë e mia, i kam finalizuar duke
realizuar projektin me anë të programeve të arkitekturës siç janë: ArchiCad, 3ds
Max, AutoCad dhe Lumion.
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5. KONCEPTUALIZMI
5.1 Lokacioni i Objektit.
Lokacioni gjendet në qytetin e Gjilanit, më saktësisht në periferi, pjesë kjo
shumë e përshtatshme për ndërtimin e objektit për arsye të shumta. Si fillim
është lehtë e qas’shme me rrugët kryesore, nuk është shumë zonë e banushme
në të gjitha anët, vetëm në anën e majtë të saj, gjë e cila mundëson një hapësirë
më të madhe dhe eliminim i zhurmave të padëshiruara. Në anën tjetër, është
zonë e gjelbërt, që nënkupton rrethimin me lisa të shumtë dhe hapësira të
gjelbërta me bari, gjithashtu është e rrethuar në anën e majtë të zonës, më një
lum. Mbi të gjitha, e rëndësishme është përmbytja e zonës me shumë dritë.

Figure 75 Situacioni i gjerë, Lokacioni
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Figure 85 Skicimi i Konceptit

Figure 16 Analiza arkitektonike 1

Një modul me dimensione (3.0 x 4.2 x 3.4) është bërë nga shtylla të çelikut
10x10 dhe panele të betonit (beton i parapërgaditur), e cila me anë të vinqit
vendoset në bërthamën kryesore përmes 4 bulonave me tension të lartë.
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Figure 17 Analiza Arkitektonike 2

Pjesa e brendshme mveshet me lesh xhami(5cm), folie PVC(1mm) dhe
Knauf(1.5cm), kurse dyshemeja bëhet me pllaka metalike, nivelizim pastaj
parket.
Ndriqimi natyral bëhet përmes dritares (2.0 x 2.5).

Figure 18 Analiza Arkitektonike 3

Moduli krijon hapsirë të mjaftueshme , megjithatë në disa raste duhet hapsirë
më e madh, e cila arrihet me anë të bashkimit të dy ose tre moduleve.
Bërthama kryesore është nga betoni i derdhur, ku në të vendosen 47 module.
Përmes rampave krijohen disnivelet e cila rezulton në pamjen e kjartë të secilit
modul dhe gjithashtu krijojn një renditje të parregullt në fasada.
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Figure 19 Analiza Arkitektonike 4

Vendosja e një moduli bëhet me anë të vinqit i cili vendoset në bërthamën
kryesore përmes 4 bulonave me tension të lartë. Bërthama kryesore është nga
betoni i derdhur, ku në të vendosen 47 module. Përmes rampave krijohen
disnivelet e cila rezulton në pamjen e kjartë të secilit modul dhe gjithashtu
krijojn një renditje të parregullt në fasada.

Figure 20 Analiza Arkitektonike 5

Dizajni i objketit është i bazuar në Metabolizëm. Fjala Metabolizëm përshkruan
procesin e mbajtjes së gjallë të qelizave. Arkitektë të rinjë japonezë pas Luftës
së Dytë Botërore përdorën këtë fjalë për të përshkruar besimin e tyre për
mënyrën se si ndërtesat dhe qytetet duhet të hartohen.
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Rindërtimi i pasluftës i qyteteve të Japonisë ofroi shumë ide të reja për të
ardhmen e dizajnit urban dhe hapësirave publike. Arkitektë dhe projektues
metabolist besonin se qytetet dhe ndërtesat nuk janë entitete statike, por janë
gjithnjë në ndryshime-organike me një "metabolizmin." Arkitektura e
projektuar në metabolizëm është ndërtuar rreth një infrastrukture në të cilën
pjesët janë të bashkangjitura lehtë, ashtu si forma e qelizave.
Nakagin Capsule Tower : Është ikona e Metabolizmit, e ngritur në rrethin
Ginza të Tokios në vitin 1972 dhe ka përfunduar në vetëm 30 ditë. Ajo është e
ndërtuar nga 140 kapsula të cilat mbyllën në të dy anët dhe janë ndërtuar nga
mbështetse të lehta të çelikut të cilat ngjiten me fletë çeliku e më pas me beton.
Kapsulat janë 2.5 metra të gjerë dhe 4 metra të gjatë me një dritare me diametër
1.3 m.

Figure 21 Analiza Arkitektonike 6
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Figure 22 Paraqitja e Maketës

5.2 Pamje nga jashtë dhe brenda objekteve.
Në këtë pjesë kam të paraqitura disa nga renderat të cilat paraqesin pamjen e
jashtme dhe të brendshme të objekteve. Rëndësi të veçantë i është kushtuar
hapësirave të gjelbra dhe ndriçimit. Ngjyrat e përdorura në objekte paraqesin të
ashtuquajturin ylberin e fëmijëve autik, ku me shumë kujdes kam përdorur
ngjyrat si për fasadat e jashtme ashtu edhe për muret brenda objekeve, ngjyra
këto të buta të cilat ofrojnë një ngrohtësi dhe një ambient më të përshtatshëm në
aspektin vizuel.
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Siç shihet në koncept, të gjitha modulet kanë dimensione të njëjta, disa të
përdorura për dhoma individuale, ndërpsa për ato grupe janë bashkuar 2 apo 3
module varësisht prej hapësirës së nevojshme.
Në objektin e parë, janë të vendosura zyret e personelit, zyret për diagnostifikim
dhe pranim të fëmijëve, dhomat individuale dhe dhomat grupore.
Tek pjesa e restorantit në objektin 3 modulet janë të hapura, në pjesën poshtme,
apo në përdhesë gjendet kuzhina, ndërsa në katin e parë është pjesa tjetër e
kuzhinës në të cilën servohet ushqimi. Restoranti ka edhe taras në pjesën ballore
të objektit, ku karrigat dhe tavolinat e drurit janë të ngjyrosura me ngjyra të
ndryshme, dhe në mes të tavolinës gjenden pemë.
Hidroterapia gjendet në katin e parë të objektit 2, modulet gjithashtu janë të
hapura me qëllim të ndriçimit natyral, në këtë pjesë është edhe këndi i fitnesit,
si dhe sërish janë përdorur ngjyra. Në katin e dytë, gjinden hapësirat për
aktivitetet e fëmijëve.
Nga jashtë, apo nga përdhesa gjendet Hand-made shop i cili mundëson shitjen
e të gjitha gjërave të cilët fëmijët i krijojnë përgjatë aktiviteteve të tyre të artit.
Ndërsa për sa i përket pikturave, ato zën vend të veçantë në galeri, e cila është
e hapur, me ndriçim natyral siç shihet në foton më poshtë.
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Figure 9 Pamje e Objekteve nga ana e jashtme -1

Figure 10 Pamje e Objekteve nga ana e jashtme -2
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Figure 11 Pamje e Objekteve nga ana e jashtme -3

Figure 26 Hidreoterapia 1
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Figure 27 Hidreoterapia 2

Figure 2812 Galeria
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Figure 29 Hand-Made Shop
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